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МАЪНОДАН УЗИЛГАН ҲАРФЛАР (“ҲУРУФИ МУҚОТТАЪОТ”) ТИЛСИМИ
Исақова Замирахон Руҳитдиновна
Фалсафа фанлари номзоди, доцент
Наманган давлат университети
Аннотация. Маънодан узилган ҳарфлар “ҳуруфи муқоттаъот” Қуръонда илмфан ҳали кашф қилишга улгурмаган ва инсон ақл-заковати етмаган мўъжизаларнинг
биридир. Маъноси узилган ҳарфлар Аллоҳнинг мўъжизасидир. Уларнинг тафсири
борасида ҳаттоки Муҳаммад (с.а.в.)дан ҳам бирон ҳадис ривоят қилинмаган. Мақолада
Қуръони каримда келтирилган 29 та маънодан узилган ҳарфлар ҳақида маълумот
берилиб, ўз даврининг улуғ муфассирларининг тафсири баён қилинган.
Калит сўзлар. Қуръони карим, ҳадис, сура, ёсин, Қуръон мўъжизалари, тафсир,
муфассир, маънодан узилган ҳарфлар, ихтилоф.
СЕКРЕТЫ “ХУРУФИ МУКАТТАЪОТ”
Исакова Замирахон Рухитдиновна
Кандидат философских наук, доцент
Наманганский государственный университет
Аннотация. “Хуруфи мукаттаъот” в Коране является одним из чудес,
который человек не способен понять и наука еще смогла открыт. “Хуруфи
мукаттаъот” это чудо Аллаха. В их интерпретации, даже Мухаммед (с.а.в.) ни один
хадис не рассказал. Статья содержит информацию о “Хуруфи мукаттаъот”,
написанных в Коране, который содержит 29 букв и дается интерпретации великих
комментаторах своего времени.
Ключевые слова. Коран, Хадис, Сура, Ясин, Чудеса Корана, Тафсир, Муфассир,
«Хуруфи мукаттаъот”, несогласие.
SECRETS “KHURUFI MUKATTA'OT”
Isakova Zamirakhon Ruhitdinovna
Candidate of Philosophy, Associate Professor
Namangan State University
Abstract. “Hurufi mukatta’ot” in the Quran is one of the miracles that a person is not
able to understand and science has still been able to open. “Hurufi mukatta’ot” is the miracle of
Allah. Their interpretation, not even Muhammad (s.a.v.), had a single Hadith. The article
contains information about “Hurufi mukatta’ot”, written in the Qur'an, which contains 29
letters and is interpreted by great commentators of its time.
Key words. Quran, Hadith, Surah, Yaseen, Miracles of the Qur’an, tafsîr, mufassir,
“Hurufi mukatta’ot”, disagreement.
Миллий маънавиятимизнинг ўн тўрт асрлик тарихини исломсиз тасаввур
этиб бўлмайдики, мусулмонларнинг муқаддас китоби “Қуръон” асрлар оша
аждодларимиз ҳаётининг ажралмас қисми бўлиб келган. “Қуръон” одамлар
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унинг оятларини тафаккур қилишлари ва ақл эгалари эслатма-ибрат олишлари
учун Биз (Аллоҳ – З.И.) сизга нозил қилган муборак китобдир” [1.422.]. Агар
“Қуръон”дан аввал нозил қилинган “Таврот”, “Забур”, “Инжил” бир қавм, бир
шаҳар ёхуд бир миллатга жўнатилган бўлса, “Қуръон” башарият, яъни барча
миллат ва барча мамлакатларда яшайдиган одамларни тўғри йўлга бошлаш учун
жўнатилган. “Қуръон”да “...оятларнинг таъвилини фақат Аллоҳгина билур” [1.45.]
дейилган. “Қуръон”ни тафсир қилишда Аллоҳ каломидан сўнг энг ишончли
манба пайғамбар суннатидир. “Қуръон”ни Муҳаммад (с.а.в.)дан кейинги
билувчироқ зотлар саҳобалар, улардан кейин тобеъинлар, улардан сўнг тоба
тобеъинлар эдилар.
Абдуллоҳ ибн Аббосдан ривоят қилишларича, Муҳаммад с.а.в. “Ким
“Қуръон” ҳақида билмасдан бирон нима айтса, жойини дўзахдан тайёрлаб олсин”
дедилар. Демак, “Қуръон”ни билмаган киши уни ўзича таъвил қилишга ҳаққи
йўқ. Мусулмонлар оятларни тўғри тушуниш учун тафсирга муҳтож бўлишган.
“Қуръон” илмининг билимдонлари бўлган муфассирлар томонидан амалга
оширилган тафсирлар “Қуръон” оятларини маъноларини англашга йўл очган.
Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, барча муфассир ва уламолар 23 йил
давомида нозил бўлган “Қуръон” фасоҳат ва балоғат илмида бемисл ажабтовур
илоҳий фазилатга эга бўлганини таъкидлаганлар. Бунинг изоҳи “Қуръон” нозил
қилинган даврдаги арабларнинг шеърият, балоғат ва сўзамолликда баркамол
бўлганликлари, ҳаттоки йўлда кетаётган ёки жанг қилаётган вақтларида ҳам
беихтиёр шеър тўқиб юборганликларида англашилади. Жоҳилият даврининг
фасоҳат ва балоғат илми ривожланган паллада ёзиш ва ўқишни билмайдиган
Муҳаммад (с.а.в.)га барчани ожиз қолдирадиган “Қуръон” оятлари нозил
бўлиши, албатта, буюк мўъжиза эди.
Қуръонда “ҳуруфи муқоттаъот” – маъноси узилган ҳарфлар билан
бошланган суралар сони араб алифбосидаги ҳарфлар сони билан тенг, яъни 29
ўринда келган бўлиб, маъноси узилган ҳарфлар Аллоҳнинг мўъжизасидир.
Уларнинг тафсири борасида ҳаттоки Муҳаммад (с.а.в.) дан ҳам бирон ҳадис
ривоят қилинмаган. Бу ҳарфлардан мурод Аллоҳнинг Ўзигагина аён. Орифлардан
бири “Ҳар бир самовий китобда Худонинг сири бор ва “Қуръон” ҳарфлари ҳам
илоҳий сирдир” дегани ҳолда, баъзилар бу ҳарфларни Пайғамбар (с.а.в.)нинг
номи деб таъкидлашади. Яна бошқа фикрга кўра, мазкур ҳарфлар Худонинг улар
воситасида қасамёд келтиришидир.
Буюк ватандошларимиз Абу Муҳаммад Абдуллоҳ ат-Тамимий ад-Доримий
(ваф. 869 й.), Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий (ваф. 870 й.), Абу
Исо ат-Термизий (ваф. 892 й.), Абу Мансур Моторудий (ваф. 944 й.) Абуллайс
Самарқандий (ваф. 1003 й.), Маҳмуд Замахшарий (ваф. 1144 й.), тафсирлари
ҳозирга қадар аҳамиятини йўқотмаган. Муфассирлар томонидан таълиф этилган
ҳар бир тафсир ёзилиш услуби, оятлар шарҳига ақлий ва нақлий далиллар билан
ёндашиш шакли, ҳадис ҳамда уларга алоқадор ривоятлар билан мустаҳкамлаш,
саҳоба, тобеъин, тоба тобеъинларнинг сўзлари билан шарҳлаш билан фарқланган
бўлса ҳам, тафсирлар ўртасида ихтилоф йўқ. Аксинча, бир тафсир иккинчисини
тўлдириши, янги-янги манбалар билан бойитилиши муҳим аҳамият касб этган.
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Тафсир илмида машҳур бўлган алломалар, муфассирларнинг бебаҳо
қўлланмаларига таянилган кўплаб шарҳлар мавжуд. Жумладан, Маҳмуд
Замахшарий “Кашшоф” муқаддимасида “Агар “Қуръон”ни нозик нукталарини
кашф этмаганимда “Қуръон” ёпиқлигича қолиб кетган бўлар эди” деб ёзган ва
маънодан узилган ҳарфлар ҳақида “Алиф, лам, мим. Алиф, лам, мим ва хо мим,
алиф, лам, мим, сод ва сод калитлардир. Шу ҳарфлар билан Аллоҳ “Қуръон”ни
очди” [2.] деган тафсир билан кифояланган.
Исмоил ибн Касир (ваф. 774 й.)нинг “Тафсир ул-Қуръонил азийм” ҳуруфи
муқоттаъот ҳақида шундай ёзади: Кўплаб муфассир олимлар йигирма тўққиз
сура аввалида келган кесик ҳарфлар ҳақида ихтилоф этдилар. Улардан бирлари
Қуртубий ҳазратлари ўзларининг Абу Бакр Умар ва Усмон ва Али ва Ибн Масъуд
р.а.лар тарафидан қилинган тафсир китобларида айтадиларки, бу ҳарфлар
шундай ҳарфларки, илмига фақат Аллоҳ эгадир. Бас, у ҳарфлар илмини Аллоҳга
ҳавола этдилар ва тафсир этмадилар. Демак, тўрт халифа ва расули акрам
(с.а.в.)дан умрлари охиригача ажралмаган ва доим у зот билан бирга бўлган
“Қуръон” ва ҳадис илмига моҳир Ибн Масъуд (р.а.) ҳуруфи муқоттаъот илмини
Аллоҳга ҳавола этсалар яна бу ҳақда қандай изоҳ ва қандай қўшимчалар керак!?
[3.132.].
Муҳаммад Сулаймон Абдуллоҳ ал-Ашқор “Зубдат ул-тафсир мин фатх илқодир” номли китобида шундай ёзган: “Қуртубий ўз тафсирларида суралар
аввалида келаётган ҳарфлар “Қуръон” ичидаги Аллоҳнинг сири. Бундан нимани
ирода қилганини Аллоҳнинг Ўзи билади деб айтдилар. Ва яна айтдиларки,
уламолардан кўплари бу ҳарфлар ҳаққида баҳс олиб бордилар. Улар маъноси
узик ҳарфлар ҳақида сўзлашни яхши кўрамиз ва кошки у ҳарфлар замиридаги
фойдаларга ва улардан чиқиб келаётган маъноларга эга бўлсак” дедилар.
Уламолардан баъзилари айтдиларки, бу ҳарфлар ҳижойи ҳарфларга ишорадир.
Араблар “Қуръон”га нисбатан беодоблик билан бу бизнинг сўзларимизга бино
қилинган ҳарфлардан ҳосил бўлган оддий шеър деганларида Аллоҳ уларга
билдириб қўйдики: Алиф, лом, мим. Сизлар ҳам қўлларингиздан келса бирор оят
тузингларчи!? Токи уларнинг бирор оят тузишдан ожиз эканликлари ўзларининг
зарарларига ҳужжат бўлишликда таъсирлироқ бўлсин. Чунки у ҳарфлар ҳам араб
каломидан ташқарида эмас эди. Мусанниф “Бақара” сурасидаги “Алиф, лом,
мим”га изоҳ берган ва қолган йигирма саккиз сура аввалидаги “ҳуруфи
муқоттаъот”га ҳеч қандай изоҳ бермаган. Зеро, ақл эгаларига сўз эмас, ишора
кифоя этади.
Саййид Маҳмуд Тарозий Олтинхон Тўранинг “Қуръон” тафсирида шундай
ёзилган: “Ҳуруфи муқоттаъа, яъни узик ҳарфлар Қуръони каримда 29 сура
аввалида келғондур. Бу ҳарфларға жумҳури уламо маъно бермайдурлар, балки,
“Аллоҳ аъламу бимуродаҳу” деб кетарлар. Чунки бу ҳарфлар асрори
Қуръониядиндур ва Аллоҳ таоло ўз асрорин ўзи яхшироқ билур” [4.13.].
Шайх Муҳаммад мулло Рустам ўғли Қўқондий – Мавлавий ҳожи
Ҳиндистоний ўзининг “Баён ул-Фурқон фий таржимат ил-Қуръон” тафсирида
“Бақара” сурасидаги биринчи оятдаги “Алиф. Лом. Мим.”га “Бу ҳуруфларни
маъносиға Аллоҳ таолони Ўзи донодур” деб, “Ол-и Имрон” сурасидаги
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муқоттаъот ҳарфларга “Бу ҳуруфлардан Парвардигорни муроди нима бўлса, Ўзи
биладур” деб, “Аъроф” сурасидаги муқоттаъот ҳарфларга “Бу ҳуруфлардан Аллоҳ
таолони муроди нима бўлса, Ўзи биладур” деб, “Тоҳо” сурасидаги муқоттаъот
ҳарфларга “Парвардигор бул калимадин нимани ирода қилғон бўлса, Ўзи
биладур” деб, “Намл” сурасидаги муқоттаъот ҳарфларга “Бу ҳуруфларни
маъниси Парвардигорга хосдур” дейиш билан чекланган. Баъзи суралардаги
муқоттаъот ҳарфларга изоҳ берилмаган.
Алоуддин Мансур эса муқоттаъот ҳарфларга қуйидагича изоҳ берган:
“Қуръондаги бир неча сура ёлғиз-ёлғиз ҳарфлар билан бошланади. Кўпчилик
ислом уламолари наздида мазкур ҳарфлар “хуруфи муқоттаъот”, яъни маънодан
узилган ҳарфлар саналиб, уларнинг маъноси ягона Аллоҳгагина маълум. Илоҳий
мўъжиза бўлган бу Китоб одамлар осон ўқиб-англаб амал қилишлари учун улар
яхши танийдиган ҳарфлар билан осон тушуниладиган қилиб юборилган. Лекин
одамлар орасида “алиф” – Аллоҳ, “лом” – Жаброил (Аллоҳ билан пайғамбар
ўртасида воситачи фаришта), “мим” Муҳаммад (с.а.в.) деб ҳарфларга маъно
берувчилар ҳам бор” [1.6.].
Ушбу масала юзасидан Абдулазиз Мансур Қуръони Карим маъноларининг
таржимасида шундай ёзган: “Қуръонда 29 та сура ҳижо (алифбо) ҳарфлари билан
бошланади. Уларни “ҳуруфи муқоттаъот”, яъни таркибдан ажратилган ҳарфлар
деб аталади. Бу ҳарфларнинг мазмуни ёки нималарнинг аломати экани тўғрисида
баҳс юритиш ман этилган. Уларниг маъносини фақат Аллоҳнинг Ўзи билади, деб
эътиқод қилиш зарурдир. Лекин баъзи муфассирлар ўз тафсирларида уларни
изоҳлашга ҳам уринганлар” [5.2.].
Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф муқоттаъот ҳарфларга муносабат
билдиришда сукутни афзал кўриб, “Тафсири Ҳилол” китобида фақат “Бақара”
сурасидаги биринчи оят ҳақида тўхталиб ўтганлар ҳолос. Унда қуйидаги фикрлар
билдирилган: Қуръони Каримнинг йигирма тўққиз сураси “Алиф. Лом. Мим.” га
ўхшаш ҳарфлар билан бошланган. Бу ҳарфларга турлича ном берилган: баъзилар
“Ҳуруф ул-муқотттаъот” кесик ҳарфлар десалар, бошқалари “Ҳуруф ул-ҳижои” –
алифбо ҳарфлари дейдилар. Учинчилари эса “Фавотуҳ ус-сувар” – сураларни
очувчилар дейдилар. Бу ҳарфларга турлича ном берилганидек, баъзи сураларнинг
улар ила бошланишидан кўзланган мурод ҳақида ҳам ҳар хил фикрлар айтилган.
Бу ҳақда махсус баҳслар ҳам бор. Баъзи уламолар бу ҳарфларнинг сиррини
Аллоҳга ҳавола этадилар, бошқалари “Бу – Аллоҳ билан Пайғамбар
алайҳиссалом ўрталаридаги сир” дейдилар.
Ихтилофнинг асосий сабаби улар ҳақида на Пайғамбар алайҳиссаломнинг
ўзларидан, ва на саҳобаи киромлардан бирорта ҳам ривоят йўқлигидир.
Шубҳасиз, улар бу ҳарфлардан мурод нималигини яхши билганлар, шунинг учун
ҳам бир-бирларидан сўрамаганлар ва ривоят қилмаганлар. Саҳобаи
киромларнинг одатлари – билмаган нарсаларинигина сўрардилар. Улар улуғ
зотлар бўлиб, елкаларида Ислом динини бутун дунёга тарқатишдек улкан
масъулият ётганини тўлиқ тушунар эдилар ва асосий эътиборни шунга
қаратардилар. Билган нарсалари ҳақида тортишувларга тоқатлари ҳам, вақтлари
ҳам йўқ эди. Кўпгина тафсирчилар, айниқса, тафсирчиларнинг кейинги авлоди
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баъзи сураларнинг мазкур ҳарфлар билан бошланиши, арабларга “Қуръон сизлар
ишлатиб юрган “Алиф”, “Лаам”, “Мийм”га ўхшаш ҳарфлардан тузилган,
қўлингиздан келса, сизлар ҳам шунга ўхшаш нарса тузингларчи” деган маънони
билдиради, деганлар [6.14.].
Энди Қуръоннинг 36-сураси бўлган “Ёсин” сураси ҳақида тўхталсак:
“Ёсин” сураси ўзининг илк ояти “Ё, син” ҳарфлари билан аталган бўлиб,
унинг Қуръони Каримда тутган ўрни-мартабаси ҳақида Пайғамбар (с.а.в.)дан
қуйидаги ҳадис ривоят қилинган: “Албатта ҳар бир нарсанинг қалби бордир.
Қуръоннинг қалби “Ёсин”дир. Мен бу сурани умматимдан ҳар бир кишининг
қалбида бўлишини истар эдим” [1.307.].
Олтинхон Тўра “Ёсин” сурасини шундай тафсир қилади: “Ёсин” калимаси
икки ҳарфдан иборатдур. Аксар тафсирчилар бу калимага таржима ва тафсир
ёзмаганлар. Баъзилари маъниси “ё Муҳаммад”, “ё инсон”, “ё Саййид”дур
дебдирлар. Муроди саййиди олам пайғамбаримиз бўлурлар” [7.369.].
“Авроди Қуръоний”да ҳам юқоридаги фикрлар тасдиқланган: 1. Ёсин (Эй,
комил инсон – ҳабибим, Ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам!) [8.15.].
“Тафсири Табарий”дан келтирилишича, “Ёсин”нинг ҳақиқий маъносини Аллоҳ
ва унинг расулигина билур. Баъзи муҳаққиқлар уни “Эй, Муҳаммад” дегани”
деганлар. Баъзилари “Эй, комил инсон” дея таъвил қилган бўлсалар, баъзи
орифлар наздида “Эй, Саййид” маъносидадир. “Пайғамбаримиз Муҳаммад
(с.а.в.): “Ёсин Қуръоннинг қалбидир. Уни бир бор тўлиқ ўқимоқлик “Қуръон”ни
ўн бор бошдан охир ўқимоқлик билан тенг” [8.15.] деб марҳамат қилганлар.
“Тафсири Насафий”да келтирилишича, “Ҳадиси шарифда бу хусусда қуйидагича
баён берилган: Муҳаққиқки, Аллоҳ таоло мени (Муҳаммад с.а.в. – З.И.) Қуръонда
етти исм билан номлади: Муҳаммад, Аҳмад, Тоҳо, Ёсин, ал-Музаммил, алМуддассир ва Абдуллоҳ. Шунингдек, баъзилар “Ёсин”нинг маъносини “Ё
Саййид” деганлар” [9.15.]. Ислом энциклопедиясида ёзилишича: “Сура аввалида
“йа” ва “син” ҳарфларидан ташкил топган “ёсин” калимаси сурага ном бўлиб
қолган. “Ёсин”нинг фазли ҳақида кўпгина ҳадисларда ривоят қилинган. Уларнинг
аксариятида бу суранинг “Қуръон”нинг қалби экани таъкидланган [10.76.].
Қуръони Каримнинг рус тилидаги нашрида шундай ёзилган: “Й.с. В арабской
азбуке первую из этих букв називаются “я”, вторую “син”. Поэтому Мохаммедане
называют эту главу “Я син” [10.823.].
“Қуръон” илоҳий китоб. Инсонни ҳидоятга етакловчи, ўқиб амал қилиш
лозим бўлган буюк ахлоқ китоби. Юқорида кўриб ўтганимиз шундай мўътабар
“Қуръон” тафсирларида муфассирлар ҳиссиётга берилмай, маънодан узилган
ҳарфлар изоҳида сукут сақлашлари Оламлар эгаси ва унинг расули (с.а.в.)га
бўлган чексиз ҳурмат-эҳтиромлари намунасидир...
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